Cấu trúc lệnh cơ bản trong C# Console Application.

Published **7 tháng trước** by **Trần Thành Vi Thanh**Bookmark

 6 Comment  4742 Views

 5 /5 stars (0 reviews)

Dẫn nhập:

Để viết được một chương trình phần mềm đầu tiên, chúng ta sẽ làm quen với cấu trúc lệnh cơ bản của C#. Cụ thể để đơn giản chúng ta sẽ làm quen với cấu trúc lệnh của C# viết trên nền Console Application.

Nội dung


Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề:

* Cấu trúc cơ bản của một chương trình trong C#.
* Giải thích ý nghĩa một số từ khóa được sử dụng trong chương trình đầu tiên.
* Cách viết comment trong C#.
* Ví dụ chương trình đầu tiên bằng C#.

Cấu trúc cơ bản của một chương trình trong C#

Đầu tiên, để viết chương trình C# trên nền Console Application ta cần tạo một project Console Application như sau:

* File -> New.. -> Project..
* Tìm đến project của C# và chọn Console Application.



* Sau khi tạo xong project Cosole Application thì ta nhận đoạn mã sau:

**using** System;

**using** System.Collections.Generic;

**using** System.Linq;

**using** System.Text;

**using** System.Threading.Tasks;

namespace Cau\_Truc\_Lenh\_Co\_Ban

{

class Program

{

**static** **void** Main(**string**[] args)

{

}

}

}

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Đây chính là cấu trúc cơ bản của một chương trình C# trên nền Console được công cụ hỗ trợ tạo sẵn. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu từng thành phần của chương trình trên.

Using

Cú pháp: using <tên thư viện>

Ý nghĩa: dùng để chỉ cho trình biên dịch biết rằng những thư viện (thư viện là một tập các phương thức, kiểu dữ liệu nào đó được tạo ra nhằm hỗ trợ cho việc lập trình nhanh chóng hiệu quả hơn. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở bài 25) được sử dụng trong chương trình. Các bạn hoàn toàn có thể không xử dụng thư viên nào trong chương trình của mình.

Ví dụ khai báo thư viện:

**using** System;

**using** System.Collections.Generic;

**using** System.Linq;

**using** System.Text;

**using** System.Threading.Tasks;

0

1

2

3

4

5

Namespace

Cú pháp:

Cú pháp: namespace <tên namespace>

{

// Các thành phần bên trong namespace bao gồm các lớp, enum, delegate hoặc các

// namespace con

}

0

1

2

3

4

5

Ý nghĩa: báo cho trình biên dịch biết rằng các thành phần bên trong khối { } ngay bên dưới tên namespace thuộc vào chính namespace đó. Chi tiết sẽ được trình bày rõ hơn trong bài 25.

 Ví dụ về namespace:

namespace Cau\_Truc\_Lenh\_Co\_Ban

{

**public** **class** Action { }

**public** **delegate** **void** **Art**();

namespace Sub\_Namespace { }

}

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Với khai báo trên thì ta thấy các thành phần trong namespace Cau\_Truc\_Lenh\_Co\_Ban  sẽ thuộc namespace Cau\_Truc\_Lenh\_Co\_Ban.

Class

Cú pháp: class <Tên lớp> { }

Ý nghĩa: báo cho trình biên dịch biết rằng những thành phần trong khối { } ngay sau tên lớp thuộc vào chính lớp đó. Chi tiết về lớp sẽ được trình bày trong bài 24 Class.

Ví dụ về lớp:

class Program

{

**static** **void** Main(**string**[] args)

{

}

}

0

1

2

3

4

5

6

Dễ thấy phương thức Main này khối { } của lớp Program nên phương thức này thuộc lớp Program.

Hàm (Phương thức) Main

Đây là hàm được tạo sẵn khi tạo project với cấu trúc như sau:

**static** **void** Main(**string**[] args) { }

0

Hàm chính của toàn chương trình. Mỗi khi trình biên dịch dịch chương trình ra sẽ đi vào hàm Main đầu tiên để bắt đầu vòng đời của chương trình. Từ thời điểm này chúng ta sẽ viết code (mã chương trình) bên trong khối { } của hàm Main.

Comment

Khi viết code nhu cầu chú thích ý nghĩa đoạn code cũng rất thiết thực.

Đôi khi bạn không nhớ đoạn code mình viết ra dùng để làm gì. Thì chú thích lại ý nghĩa của nó cũng rất cần thiết.

Hay bạn có thể đóng đoạn code không dùng tới mà không cần xóa nó đi. Khi nào cần xử dụng thì lại mở nó ra sài lại.

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về comment nhé.

**using** System;

// Commnet không được biên dịch khi dịch chương trình

namespace Cau\_Truc\_Lenh\_Co\_Ban

{

/// <summary>

/// Comment cho class

/// </summary>

class Program

{

/// <summary>

/// Comment cho hàm

/// </summary>

/// <param name="args"></param>

**static** **void** Main(**string**[] args)

{

// Comment cho 1 dòng

Console.Write("K Team"); // Hoàn toàn có thể comment như thế này.

Console //à há .WriteLine("Test comment") ⇓cái này lỗi xóa dòng này sẽ chạy được;

Console.ReadKey(/\*haha đoạn comment này không được biên dịch\*/);

/\*Comment\*/

/\*

\* Hay như thế này

\*/

} // đoạn code/chữ bạn viết phía sau dấu // sẽ không được biên dịch. Nhưng đoạn code phía trước đó vẫn được biên dịch bình thường

}

}

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Có 3 cách để comment code trong Visual Studio:

* Xử dụng ký tự //
  + Bất kỳ đoạn code hay chữ nào phía sau ký tự // cũng sẽ không được biên dịch.

// Comment cho 1 dòngConsole.Write("K team"); // Hoàn toàn có thể comment như thế này.

0

* Nhưng với cách comment như thế này thì sẽ không được. Đoạn code không còn hoàn chỉnh, biến thành comment vì nằm phía sau ký tự //

Console //à há .WriteLine("Test comment");

0

* Sau dòng //,  dòng tiếp theo sẽ không còn là dòng comment nữa.

// Comment cho 1 dòngConsole.Write("K team");

0

* Xử dụng ký tự /\*\*/
  + Vậy nếu vẫn muốn comment nhưng comment giữa đoạn code. Hay các dòng comment khác sẽ liên tiếp nhau dễ đọc hơn. Thì chúng ta cùng tìm hiểu ký tự comment tiếp theo /\*\*/.
  + Bất kỳ đoạn code hay chữ nào nằm trong khối /\*\*/ đều tính là comment. Mỗi khi xuống dòng thì vẫn là comment.

Console.ReadKey(/\*haha đoạn comment này không được biên dịch\*/); /\*Comment\*/ /\*\* Hay như thế này\*/

0

* Xử dụng ký tự ///
  + Thêm 1 cách comment code để tiện xử dụng nữa là ký tự ///. Bạn gõ ký tự này ở phía trên namespace, class, method thì Visual Studio sẽ tự động sinh ra cho bạn 1 đoạn comment như sau:

/// <summary>/// Bạn có thể ghi bất kỳ trong nơi này/// </summary>/// <param name="args"></param>

0

Bạn cũng có thể comment với ký tự /// tương tự ký tự //. Nhưng có vẻ không được đẹp mắt nhỉ.

Sau này khi tái xử dụng lại bạn sẽ thấy đoạn comment của bạn hiện lên ở phần chú thích của code.

Dấu chấm phẩy (;)

Có một điểm cần lưu ý khi viết code. **Mỗi khi kết thúc một dòng lệnh. Chúng ta sẽ viết thêm 1 dấu ; ngay phía sau đoạn code đó để báo hiệu chúng ta đã kết thúc dòng lệnh hiện tại**. Bạn hoàn toàn có thể viết tiếp dòng lệnh tiếp theo ngay trên cùng 1 hàng với dòng lệnh cũ. Nhưng chúng tôi khuyến cáo không nên để code rõ ràng.

Console.Write("K Team"); // dấu ; ngay cuối dòng lệnh

Console.Write("K Team");Console.ReadKey(); // không nên viết nhiều đoạn code trên 1 hàng như vậy

0

1

2

* Mỗi dòng code là 1 hàng.
* Các đoạn code con thì để trong khối lệnh **{ }**.

Ví dụ chương trình đầu tiên trong C#

* Đầu tiên, các bạn tạo một project mới và nhập đoạn code sau vào:

**using** System;

namespace Cau\_Truc\_Lenh\_Co\_Ban

{

class Program

{

**static** **void** Main(**string**[] args)

{

Console.Write("Kteam");

Console.ReadKey();

}

}

}

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

* Sau đó nhấn **F7** để biên dịch và nhấn **F5** để chạy.
* Ta được kết quả là “**Kteam**” trên màn hình Console.



Kết luận

Nội dung bài này giúp các bạn nắm được:

* Qua bài này chúng ta đã nắm được cấu trúc cơ bản của một chương trình C#.
* Giải thích một số từ khóa xuất hiện trong chương trình.
* Viết chương trình đầu tiên và chạy thử.

Bài học sau chúng ta sẽ đi vào chi tiết chương trình đầu tiên cũng như các hàm [Nhập xuất dữ liệu trong C#](http://www.howkteam.com/Course/C-Basics/Nhap-xuat-co-ban-trong-C-Console-Application-14).

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “**Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó**”.